# جريانشناسى فكرى و فرهنگى جامعه اسلامى در عصر خلافت امام على 

سيد محسن شريفى'


#### Abstract

جريان شناسى تاريخى، بهعنوان راهى براى شـناخت بخشـى از جامعه اسـلامى، شـيوهاى علمى اسـت كه    به معرفى و توصيف دقيق جريان هاى فكرى و فرهنگى پرداخته مىشـود. جريان فرهنگى قاعدين، جريان فكرى   بحث و شـرح داده مى شـوند. از مجموع جريانهايى كه معرفى مىشـوند مىتوان از هخگونگى جريان دينى در اين

دوره آگاهى يافت


وازگكان كليـدى: جريانشناسى، جريانهـاى فكـرى و فرهنگیى، امـت اسـلامى، جامعـه اسـلامى، خلافت،

> امام على عe .

## مقدمه

 مغفول در حوزه تاريخ اسلام محسوب مى شود، درحالى كه با با اين نگاه مىتوتوان كاوش بهترى در سير حوادث، وقايع و مسائل مربوط به حوزه تاريخ اسلام و اجتماع داشت؛ بهويثّ كه هـ شناخت

 از نخستين عرصمهاى حضور وظهور جريانهاى فكرى و فرهنگى گوناكونى است كه هر هركدام جريانى دينى محسـوب مى شـدند و بايد بهصورت دقيق، شناسايـى و مورد بررسى قرار گيرندي
 فرهنگى، تربيتى و علمى، در عين برخى تشـابهات، داراى تفاوت ها و نقـاط افتراق زيادى


مىتواند ما را به شناخت دقيق اين جامعه و حوادث رخداده در در آن رهنمون سازد. هـدف از ايـن پثروهش، تلاش براى تبيين دقيق وضعيـت فكرى و فرهنگگى دوران خلافت
 دينى اين دوره صورت پٍ يردد و هم تصوير روشنى از جامعه اسلامى آن دوره به دست آيد. دربـاره پيشـينه اين موضوع نيـز بايد گفت به طور كلى، جريان شناسى دوري دوره خلافت امام على علِّ، ، بسيار اندك در حيظه جريان هاى سياسى صورت گرفته و اساساً جريانهاى فكرى


 بيشتر، صبغه تاريخ توصيفى دارند تا جريان شناسى منسجم.
 جريانها نشـان داده شـود. موضوع تحقيق، روند پيدايش جريان هاى فكرى و و فرهنگى دوران خلافت امام على ،

## مفهومشناسى

جريـان عبـارت اسـت از تشـكل، جمعيـت و گـروه اجتماعى معينـى كه علاوه بر مبانى
 اجتماعى، حداقل به چهار دسته فكرى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى تقسيمپٍ يرنيرند. برخى از جريانهـا، زمينه فكرى بيشـترى دارند و دسـته ديگـر، از زمينه فرهنگى و رفتـارى بيشـترى

 بهعبارتديگ,ر، حركت پايدار، جارى و ماندگار كه در ظاهر و باطن افراد جام جامعه ديده شـود. پّ مقصود از جريان در اين پُوهشى، تشـكل يا گروهى اسـت كه علاوه بر مبانى فكرى، نوعى رفتارى اجتماعى را نيز بروز دهند.

 جريانهاى فكرى، داراى پيشينه فنى است و مىتوتوان در ميان آثار غربى نيز مفاهيمى از اين
 كه of Western Thought و در عنوان اين كتاب، تعبير Currents of Thought به كار رفته است كه به معناى جريانه هاى
 است كه: جريان فرهنگى، به گروهى اجتماعى اطلاق مى شود كه گرايشهاى فرهنگیى همگون


 عمل گرايانه جريان، قوت زيادى پيدا مىكند و ازميان چهار جريان اجتماعى، كه شامل فكرى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى است، مراد ماتنهادو دسته نخست است كها ازيكى سنخ و جنس هستند؛ اگرحه اشاره به ساير جريانها، گاه براى فهم ارتباط ميان آنها در درون اجتماع، لازم است.

## مبانى نظرى






 در جامعه، منجر به ايجاد پٍ يدهههاى اجتماعى مى شود.
واثْ پديـده (Phenomenon) در علوم انسـانى به چیيزى اطلاق مىشـود كه داراى واقعيتى


 اجتماعى را بايـد در اصطـلاح، همان وقايع يا حوادث و ويا هر امر امر اجتماعىى دانسـت كه قابل
 اميل دوركيم، يكى از جامعهشناسان مشهور، قواعدى را براى تبيين پديلدهمهاى اجتماعى
 علت فاعلى پديده هرداخت. علت موجبه هر پٍديده اجتماعى را بايد در ميان وقايع اجتماعى جستجو كرد. وظيفه هر واقعه اجتماعى را بايد با هدف اجتماعى معين و مرتبط با آن يافت.


بر اين اساس، مادر شناخت پديدههها و وقايع اجتماعى بايد بهصورت موردى و جداگانه، هر پديده و تغييرى را مد نظر قرار دهيم وعلت و وياعلل موجبه آن را بشنـاسيم. بررسى اهدافـ مرتبط با تغييرات و پديدهها نيز كمك زيادى در شناخت وقايع مىكند.

## معرفى جريانها




 و تشـيعگراى مكتب معتزله بغداد، آنها را در دو گروه مخخالفين و معاندين قرار داده وه و و با توجه


 پيدايش آنها در اين زمان ايجاد شده بود. به عبارتى، اين دوره، براى برخى جريا برينه ها كه بعدها در جامعه اسـلامى پֶديد آمدند، دوره جنينى محسوب مىشـود. وجود
 معاصر عرب، عبدالعزيز الدورى، كه به سـبب خدماتش به به (شـيخ المورخين) ملقب شـده، وجود حزب و تفكر علوى در جامعه اسـلامى پيش و پِ از سـقيفه را اپٍ يرفته اسـت (الدورى،

 زمره جريانها ذكر نمى شود. با اين توضيح، مىتوان جريانهاى موجود در اين عصر را اين گونه برشمرد:

## ا. جريان فرهنگى قاعدين

قاعدين از واثه قعود گرفته شده كه قعود در لغت در برابر قيام است. قعود و قاعد در لغت







 سـران جريان قاعدين، در توجيه علل عدم بيعت خود بـد با امام، دلايلى نسـبـتاً مشـابه با با هم















 محمدبـن مسـلمه، از ديگر كسـانى اسـت كه جريـان قاعدين را رهبرى مىكـرد و همانـند

سـاير همفكـران خود، با استنـناد بـه احاديث نبـوى، نبرد ميـان مسـلمانان را فتـنـه خواند و از
 مشـاهده كرد تلاش او براى جذب محمددبن مسـلمه ثمرى ندارد، او را رها كرد، اما عمار ياسر
 بـه ايـن نكته، مهم اسـت كه ريشـه اين رفتار مححمدبن مسـلمه را بايد در تمايـلات عثيمانى او




 اما با ناسپاسى، در صف مخخالفان من قرار گرفته است.






 بين اسامه و امام على ، او را متأثر از جريان قاعدين دانست. ابوموسى اشعرى را نيـز بايد يكى ديگر از رهبـران جريـان قاعديـن در دوره خلافت امام

 اما در ادامه، نه تنها خود از همراهى امام بازماند، بلكه تلاش مى كردد، تا مردم رانيز از همراهى با

آن حضرت دور كند. تفاوت اساسى بين او و ساير قاعدين در همين بود كه ديخر قاعدين با
 موجب اخلال در روند حركت سـپـاه آن حضرت شـد، بلاكه باعث تثبيت موقعيت شورشيان

 وارد كرد.
اين مطلب به حدى جدى است كه حتى مىتوان ادعا نمود رفتار و عملكرد ابوموسى در جريان حكميت، كه به ضرر امام پايان يافت، برخلاف تصور عمومى، از سر جهالت يا يا فريب نبوده و بلكه به خاطر انتقامگيرى و مخالفت قلبى و عملى او با با امام على

 مطلب نيز لازم است كه در تفكر خوارج، مسببان حكميت، موجب تفرقه در ميان مسلمانان


 دوم حكميت به شمار مىرفت را از ليست مجازات خود خارج كردند. اگر كفته شود كه او در

 درخواسـت توبه مىكردند، درحالى كه ابوموسى به اين كار و حتى مجازازات قتل سـزاوارارتر بود.


 داده بود، ازليست مرگى خود خارج كرده بودند.

 بيشـترين اسـتفاده از جريان قاعدين، نصيب معاويه شـد. او با شـناختى كه از قاعدين داشـت بـا آنـان نامهنگارى نيز مىكرد كـه منابع تاريخـى، نامه او به عبداللهبن عمر، سـعدبن
 پس از شـهادت امام على غا در كنـار معاويـه قـرار مى گيرند. اگرچپه گفته شـده جريـان فرهنگیى قاعدين، بعدها زمينهسـاز
 معتزله وجود ندارد.
 قتل عثمان توسط مخالفان دچار التهاب شده بود، از همان ابتدا شاهد مخالفتى درونى گردد و آن گونه كه شايسته بود، اجماعى بر حول خلافت امام شكل نگيرد.

## r. جريان فكرى، فرهنگًى و علمى قُرَّاء

 جامعهشناسان به نقش اين گروهها توجه زيادى نشان داده واز قدرت و نتش آنها در تغييرات اجتماعى بهصورت جدى ياد نمودهاند. (روشه، rarا، ص\&1)
قراء در حوادث صدر اسـلام، نقش نخبڭان را داشـتند. واثْ قُرَاء از مصدر قرائت، و جمع
 و يـا خواننــده قـرآن بـالحن خوش اسـت و يا اينكه عالمان قرآن و دين را نيز شـامل مىشــده، نظرات مختلفى وجـود دارد. همتچنين در اينكه اصطلاح و مفهوم قرّاء، در قرن هاى مختلف
 نظر ما مقصود است بايد گفت اين گروه، عدهاى از صحابه بودند كه از پخونگگى قرائت قرآن و برخى مغاهيم آن اطلاعاتى داشتند و در جامعه، بهعنوان حاملان قرآن شناخته مى شدند. جريـان قـراء بهعنـوان يک طبقه فرهنخیى مشـخص، چــه در تاريخ علوم دينـى و مباحث












 با توجه به جايگاهى كه براه











برقراى صلح اقداماتى انجام داد (همان، صهی) . شايد بتوان كفت وجود قاريان قرآن در دو سپیاه ووجه اشتراك آنان در احترام به قرآن و نيز ترديد ايشان در جنـى



 قراء براى معاويه بيشترين استفاده راداشتند، چحنانكه گفته شده است (پیششنهاد معاويه



## r. ج. جريان فكرى طرفداران اموى (عثمانيه)

 واقع برآمده از حزب عثمانى است. به لحاظ طولانى بودن مدت خلافت عثمان وران و نيز روحيه قومگرايى وى، در زمان عثمان، بسـتر مناسبـى براى تشكل بنى اميه فراهم شد. (ر.ك : مسودىى،






ابناثير معتقد اسـت برخى از انصار هم كه در اين طيف و جريان جاى داشـتند، بيعت نكردنـد. او مىنويسـد حسـانبن ثابـت، مالكـبن كعب، ابو سـعيد خدرى، نعمانبن بشـيرير،


نكردند. (ابناثير، هیثا، جr،،ص191)

پيشـينه پيدايش ايـن جريـان، بـه دوران خلافت ععمر برمى گـردد كـه در آن دوره، معاويه

 حاكميتى خليفه سوم، ميدان جولان آنها گرديد. تقابل جدى ميان اين تفكر با تفكر علوى، از زمان خلافت عثمان به وضوح ديده می مشان



 را تقبيح مىكرد، بر اين نكته اصرار داشت كه عثمان در برترى دادن خاندان خود افر افراط كرده است. (ممان، خطبه هr)
 مواكله و مشاربه جميله دانست. اين جريان، نسخه جديد و تكا تامليافتنه انديشه خليفه سوم






 شيوه خاصى از برداشت اسلامى بود كه بتواند آرمان های آنان را پوشش يهر دهد.

## F. F. جريان فكرى، فرهنگى خوارج

جريان خوارج در تاريخ اسلام، بهعنوان گروهى شورشى شهرت يافته است كه حسب نقل

منابـ تاريخى، پيدايش اين جريان در جامعه اسـلامى، بـه جنگ صفين و فتنه عمرو عاص
 عاص، قرآن ها را بر سـرنى زدند و در ميان گروهى از سـچٌاه امام گفتند: ما با اهل قرآن، جنگگ نمى كنيم (يعقوبى، بىتا، جr، صه19) . آنان نه تنها بر خواسته خود پافشارى كردند، بلكه در مقابل
 بااين حال بايد ميان پيدايش خوارج و خاستگاه آنان تغاوت قائل شد؛ بهطورىكه مىتوان خاسـتگاه خـوارج را در سـال هاى پيـش از جنگگ صفين جسـتـجو كـرد؛ زيرا انديشـه خوارج، در يـى دوره طولانى خلفا، شـكل يافته بـود و آنچֶه در جنگگ صفين ظاهر شـل، برون داد اين انديشـه بـه شـمار مىرفت. ايـن جريان رامىتوان نخسـتين جريان فكرى در ميان مسـلمانان دانسـت كه تفســير نادرسـتى از ايمان داشـتند. در واقع، خاسـتگاه خوارج، انديشـه وازثون و وارونه آنها از دين بود؛ زيرا برداشتى قشرى، سطحى و خشكى از دين داشتند. آنها به عبادت
 آنها فرموده بود: آگروهى هسـتند كه به روش و گفتار انسـان هاى نيک سـخن مىگويند و قرآن مى خوانند، امّا از حنجرههاى آنان درنمىگذرد. از دين خارج مىشـوند، چنانكه تير از كمان
 خـوارج در ظاهـر، افرادى ديندار و قرآن خوان بودند كه بيش از همه، بر آيات و ظواهر قرآن
 آنان انتخاب شد، به او سفارش كرد كه با آنان به قرآن تمسکى نكند؛ زيرا قرآن، معانى و وجوه گوناگونـى دارد و در خـور حمـل بر معانى مختلف اسـتـ. (نهج البلاغه، نامـه VV و احمدى ميانجى،

در ســت مطالعـات دينـى، همـواره به خوارج به گونهاى نگگريسـته مىشـود كه گويى يى اختلاف اعتقادى، آنان را بهعنوان يكى فرقه از ديگران جدا سـاخته اسـت؛ درحالى دكه اساسـا گفتمانـى كـه آنهـا پـ يــد آوردند، مبتنى بر يکى انديشـه و تفكـرى بود كـه در دوره خلفاء ايجاد شـده بود و عدم تربيت دينى و عدم توجه به مسـائل اعتقادى، در كنار فتوحات و گسـتردگى
 جامعه اسـلمامى گرديد. به همين جهت، اين گروه، طبيعىترين و مهمترين جريانى اسـت كه در نتيجه سياست هاى فرهنگى جامعه اسلامى عهد خلفا به وجود آمد آمده بود.










 ولهاوزن، هسـته اوليه خوارج را برآمده و شـكلي يافته از سـاكنـان دو شـهـر نوبنينياد كوفه و و بصره،







تابعين بودند.

گَزارشهايـى همحْـون رفتار خوارج باعبداللهبن خَبّاببن آرَتّ و همسرش، كه بهصورت

فجيع و مظلومى كشته شدند و تلاش براى كسب حاليت از فردى ذمى به خاطر قتل خوكى




نظريههاى دينى بود كه محصول عدم پيوند حقيقى و قلبى آنان با دين اسلام بود.


 لجاجت جدل مىكردند و جدلشان آمرانه بود و نظرى جز نظر آنان، حق اظها ريار وجود نداشت


 هركدام، داراى تفكر و انديشهاى خاص براى خراى خود شدند.



 مداوم مىداند كه همحچنان تداوم مى يابد.

## هـ. جريان فكرى غُلات



 اگرچهه سـخن ابن ابى الحديد درباره تاريخ اصل غلوّ، خدشههذير است، اما اهل دقت و نظر

بودن جامعـه كوفه و آشـنا بودن كوفيان با تعاليم فلاسفه و حكما و آكاهـى آنان از نحلهمهاى







 ديگرى هم وجود دارد و تحقيقات جديدى صورت گرارت گرفته كه در هر صورت، وجود اين اين جريان در اين عصر، قابل اثبات است.













برخـى منشـاء اين غلو رامربوط به انديشـه يمنى ها دانسـته و آن را برآمــه از نظريه ارتباط
 ايـن اسـتدلال، تمام نيسـت و قابل نقد اسـت. برخى ديگـر، عنصر ايرانى كـه از مححيط قديم خود، انديشـه پرستش پادشـاهان و خدا شـمردن آنان را به ارث برده بودند را موجد اين تفكر دانستند. (فياض،
 جريان شـكل كاملى نيافته بود، اما مىتوان كفت شـكى نيسـت كه ريشـهـها هاى جريان غلو در دوره خلافت امام على ،لِّهِ كاملا مشهود است.

## نتيجدگيرى




 باشد. اين جريان ها عمدتاً محصول عدم تربيت دينى و اهمال در امر آموزش و تعليم جامعه
 در آن، به خاطر نقص در پيشـبرد اهداف نبوى، الگويى توسط خلفا در جامعه ارائه شـد كه


 فرهنگُ و يا حتى تمدن بوده و هركدام، مشخصه خاص خري خود ران را دارد كه در مقاله بيان شد.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. نـججالبلاغه، صبحي صالح. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شحادة، بيروت: دار الفكر. }
\end{aligned}
$$

•1. ابنقتيبة دينورى، ابومحمد عبدالهبن مسلم، 199 ام، المعارف، قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { IV }
\end{aligned}
$$

للكتاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { 9「. شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، بىتا، الملل والنحل، بيروت: دار المعرفه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.rV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شيخ مفيد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \&ه. }
\end{aligned}
$$

